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SO’Z BIRIKMASINING TILSHUNOSLIKDAGI SINTAKTIK BIRLIK SIFATIDAGI
TADQIQI
Asqarova Muazzam Xamidullo qizi
NamDU lingvistika(o’zbek tili) mutaxassisligi magistranti
Annotatsiya: Mazkur maqolada so’z birikmasiga sintaktik sath birligi sifatida sistem
tilshunoslik nuqtai nazaridan yondashib, bu sintaktik birlikning shakily va mazmuniy
xususiyatlarini yoritishga e’tibor qaratiladi.
Tayanch so’z va iboralar: sintaktik birliklar, tugallangan so’z birikmasi, murakkab nom,
bosh so’z formasi.
THE STUDY OF VOCABULARY AS A SYNTACTIC UNIT IN LINGUISTICS
Asqarova Muazzam Xamidullo qizi
Master of majoring in linguistics at NamSU(uzbek language)
Annotatsion: In This article approach on the vocabulary of the system as a syntactic layer
unit from the linguistic point of view, take into condideration the form and meaning of this
syntactic unit.
Key words and word exspressions: syntactic unity, completed unity of word,intricate
title, figure of main word.
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИИ КАК СИНТАКТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ В
ЛИНГВИСТИКЕ
Аскарова Муаззам, Хамидулло қизи
Магистрант НамГУ по специальности лингвистика(ўзбекскый язык)
Аннотатция: Данная статья посвящена изучению словосочетании
как
синтаксической единицы уровня с лингвистической точки зрения, объясняя свойству
синтастической единицы по форме и значении .
Ключевые слова и выражения: синтактическое единица, законченное
словосочетание, сложное названии, главная фигура.
O’zbek tili vatanimiz tarixi singari ko’plab murakkab sinovlardan o’tdi. O’lkamizni
o’tmishda istilo qilgan bosqinchilar o’zbek xalqini ona tilidan mahrum qilishga intildi.
Tilning ishlatilish doirasi cheklandi. Bu tilda rasmiy doiralarda gapirish va ilmiy asarlar
yozishning ming bir yo’llarini izlab topishdi. Bosqinchilar o’zlarining tilini mahalliy
xalqqa zo’rlik va zug’um bilan singdirish rayida bo’lib, mahalliy xalq tilida yozilgan
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qo’lyozmalarni yoqib yuborishdi. O’zbek xalqi mana shunday damlarni boshidan
kechirdi, ammo u bunday qiyinchilik va sinovlarni aql-u zakovati, irodasi, yuksak
ma’naviyati bilan mardonavor yengdi. Bugun iftixor bilan takror va takror aytmoq
lozimki, yuqorida qayd etilgan qiyinchiliklar istiqlol sharofati tufaylik ham qorong’u
kecha o’laroq ham o’tib bo’lingan fursat o’laroq tarix qa’rida qoldi. Charog’on kunduz-la
qovushgan o’zbek tili va tilshunosligining qaddi ham, qadri ham tamoman tiklandi.
Bugungi kunda ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma’rifiy sohadagi islohotlarni amalga oshirish
jarayonida o‘zbek tilshunosligi oldiga ham qator yangi vazifalar qo‘yilmoqda “Bugun biz
davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion
rivojlanish yo‘liga o‘tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta, chunki zamon shiddat bilan
rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovatsiyaga
tayangan davlat yutadi”.[1] Hozirgi davr o‘zbek tilshunosligini ham yangi ilmiy ishlar
bilan boyitish muammosi dolzarb qilib qo‘yilmoqda. Bunday
haqqoniy
fikrlar
tilshunoslarni, umuman, ona tili taqdiriga daxldor har bir kishinini yanada faolroq
ishlashga, bu boradagi mas’uliyatni teranroq anglashga undaydi.
Keyingi yillarda sintaktik nazariya rivojlanishida katta o’zgarishlar ro’y berdi.
Tilshunosligimizda tilni sistema sifatida o’rganish borasida ko’pgina nazariy va amaliy
ishlar amalga oshirildi. Tilning barcha sathlarida nazariy fikrlar aytildi. Ana shu bois
sintaktik sath birliklarida ham tilshunoslikda o’rganilmagan yoki e’tibordan oz bo’lsa-da,
chetda qolib ketayotgan masalalarga ham yuz burildi. Shu jihatdan ham tilshunoslikda
yangi-yangi o’rganilmagan mavzularga yo’l ochildi.
Vatanimiz
tilshunosligidagi
eng dastlabki grammatik adabiyotlarda so’zlarning o’zaro bog’lanish qonun-qoidalari
berilgan bo’lib bu qonun qoidalar asosida so’zlarning sintaktik butunlik hosil etishi
ko’rsatilgan. Sintaksisga oid dastlabki ilmiy ishlarda so’z birikmasiga e’tibor berilgan.
Lekin bu o’zgarish izchillik bilan olib borilmagan; u tarqoq va tasodifiy xarakterda
bo’lgan. Bu asarlarda so’z birikmasi alohida sintaktik birlik sifatida qayd eyilmagan va
uning boshqa sintaktik birliklar orasida tutgan muayyan o’rni belgilab berilmagan.[2]
Grammatika fanidan logik, keyinroq esa psixologik yo’nalishning rivojlanishi bilan
sintaksisning vazifasini tushunish ham o’zgardi. Bu yo’nalishlarning tarafdorlari gapni
logik va psixologik hukmning ifodasi deb tushunib, sintaksisda gap to’g’risidagi ta’limotni
birinchi o’ringa qo’ydilar. Shunday qilib, gap sintaksisning asosiy predmeti bo’lib qoldi
va so’zlarning o’zaro aloqasini o’rganish gapning bo’laklari haqida ta’limot asosida
qaralgan bunday tarzdagi tadqiqotda, tabiiy, so’z birikmasi tushunchasi kerak bo’lmas
edi. XIX asrning o’rtalaridagi eng yirik tadqiqotlarda so’z birikmasi to’g’risidagi ta’limot
umuman yo’q.
So’z birikmasiga sintaktik sath birligi sifatida sistem tilshunoslik nuqtai nazaridan
yondashib, bu sintaktik birlikning shakily va mazmuniy xususiyatlarini yoritish keyingi
davr tilshunosligida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Rus tilshunoslaridan V.Vinogradov,
Shaxmatov, N. Shvedova kabilar, o’zbek tilshunoslaridan A.Nurmonov, N.Mahmudov,
H.Usmonova kabilar so’z birikmasini sistem nuqtai nazaridan atroflicha tadqiq etganlar.
So’z birikmasi nazariyasini ishlab chiqishda F.F.Fortunatovning tadqiqotlari yangi
bosqichni tashkil etdi. U so’z birikmasini bir so’zning boshqa bir so’z bilan birikuvidan
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tashkil topgan ma’noviy butunlik deb ataydi. Fortunatov so’z birikmasini faqat bir turi,
xususiy bir ko’rinishidir, aniqrog’i, gap tugallangan so’z birikmasidir.[3]
Fortunatovning qarashlari undan keyingi olimlarning bir qator ishlarida yanada
rivojlantirildi. Biroq bu gap nazariyasidan butunlay voz kechishi mumkin emasligini, so’z
birikmasi tushunchasidan keltirib chiqaradi. Bu narsa uni bir so’zdan tashkil topadigan
so’z birikmasi ham bo’lishi mumkin, degan xulosaga olib keladi. U turli- tuman bir
so’zdan tashkil topgan gaplarni shunday so’z birikmalari qatoriga kiritadi. Tushuniladiki,
F.F.Fortunatov va uning shogirdlari tobe aloqaga kirgan so’z qo’shilmasini, shu jumladan
ega bilan kesimning o’zaro aloqasi asosida hosil bo’lgan konstruksiyasini ham teng
aloqaga kirishgan so’zlar qo’shimchasini ham so’z birikmasi sanaydilar.
A.A.Shaxmatov so’z birikmasi faqat bir so’zning boshqasiga tobelanib birikuvchi
asosda hosil bo’lgan grammatik butunlik sifatida ta’riflaydi. Shuning uchun u ikki yoki
undan ortiq so’zdan tashkil topgan gaplarni ham tugallangan fikr bildirishiga muvofiq
keladigan “tugallangan so’z birikmasi” deb biladi. Biroq Shaxmatovning fikricha, gap
faqat so’z birikmasining oddiy bir turi, xususiy bir qurilishi emas, gap alohida sintaktik
birlikdir: u so’z birikmasi tarzidagina emas, balki bir so’z formasi tarzida ham namoyon
bo’lishi mumkin.[4] Demak, A.A.Shaxmatov so’z birikmasi bilan gapni ma’lum darajada
o’zaro aloqador bo’lgan alohida ikkita sintaktik birlik sifatida ajratadi va ularni “Gap
haqida ta’limot” hamda “so’z birikmalari haqidagi ta’limot” degan maxsus sarlavhalar
ostida tadqiq etadi. So’z birikmasini prinsipial boshqacha tushunilishini V.V.Vinogradov
asarlarida ham uchratamiz. Uning bu sohadagi konsepsiyasiga Shaxmatovning so’z
birikmasi to’g’risidagi ta’limotining o’ziga xos nazariy yo’nalishi bevosita asos bo’ladi.
V.V.Vinogradov tilda ikkita sintaktik birikmaning – so’z birikmasi va gaplarning
mavjudligi haqidagi A.A.Shaxmatov tomonidan oldinga surilgan tezisdan kelib chiqadi.
V.V.Vinogradov so’z birikmasini murakkab nom sifatida tushunadi. Uning fikricha, so’z
birikmasi aloqa birligi bo’lish, gapdan farq qilib so’z bilan bir qatorda va so’z singari gap
uchun qurilish materiali bo’lib xizmat qiladi. V.V.Vinogradov o’zining “Russkiy yazik”
degan asarida shunday yozadi: “So’z birikmasi tushunchaga mos emas…so’z birikmasi
murakkab nomdir. U xuddi so’z singari nominativ vazifani bajaradi”.[5
Demak, Vinogradovning fikricha, so’z formasining sintaktik aloqa vositasidagi har
qanday birikuvlarini tasvirlash so’z birikmasi ta’limotiga kirmaydi, balki murakkab nom
hisoblanadigan va so’z formalari bilan ”kengayishi” asosida tashkil topadigan
birikuvlarigina so’z birikmasi ta’limotiga kiradi. So’z formalarining muayyan gap tiplari
uchun xoslangan birikuvi, masalan: ikki sostavli gaplardagi ega bilan kesimning birikuvi
so’z birikmasi hisoblanmaydi, bunday birikuv gap nazariyasining zaruriy qismini tashkil
etadi. V.V.Vinogradovning nuqtai nazari bo’yicha, so’z birikmasi to’g’risidagi ta’limot
faqat ba’zi bir birikuvlarni tasvirlashi lozim. So’z birikmasi sintaksisining vazifasi- qanday
qilib turli so’zlar u yoki bu shakldagi tobe so’zlar so’zlar bilan kengayishi natijasida hosil
bo’lgan murakkab nomlar qanday ma’nolar ifodalashini aniqlashdir. V.V.Vinogradov so'z
birikmasining so'z bilan yaqinligi haqidagi fikrni davom ettirib, so'z birikmasi formasini
uning hokim komponenti formasi sifatida o'ziga xos tushunishni oldinga suradi. Bunda
so’z birikmasi xuddi bosh so’z formasi sistemasiga egadir, degan xulosa kelib chiqadi.
Masalan, kitobni o’qimoq so’z birikmasining formalar sistemasi, o’qimoq fe’lining forma
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o’zgarishiga muvofiq quyidagicha bo’ladi: kitobni o’qimoq, kitobni o’qiyman, kitobni
o’qidi, kitobni o’qi, kitobni o’qib, kitobni o’qisang.
So’z birikmasi bilan gapni izchil farqlashni N.Yu.Shvedova yanada davom ettirib,
bir necha asarlar yaratdi. U V.V.Vinogradovning izidan borib, uning so’z birikmasi va
gapga doir asosiy qarashlarini rivojlantirdi va konkretlashtirdi. Uning bu sohadagi o’ziga
xos qarashi ikki nuqtada namoyon bo’ldi.
N.Y u Shvedovaning fikricha, so’z bilan muayyan so’z formasining faqat
“Sistemaviy semantik anglashuvchi aloqasi” asosida birikuvidan paydo bo’ladi. Bu
qarashga binoan viloyatda nimadir aytmoq, viloyatda unga terim boshlanganini aytishdi
tipidagi birikuvlar-grammatik jihatdan to’gri, biroq semantik jihatdan okkazional,
tasodifiy aloqador bo’lib, so’z birikmasi hosil qilmaydi, bular gapga xos xususiyatlardir.
Bundan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, N.Yu Shvedovaning nuqtai nazari bo’yicha,
so’z birikmasining chegarasi yanada torayadi. N.Yu.Shvedova so’z birikmasi bilan gap
orasidagi farqni bu birliklarga xos bo’lgan sintaktik aloqalardan ham qidiradi. U sintaktik
qarashlarga ba’zi o’zgarishlar ham kiritadi. N.Yu Shvedova kabi sintaktik aloqa bir
so’zning boshqasiga formal, Grammatik tobeligi bo’lib, so’z birikmasidagi muayyan
formadagi tobe so’zning kategorial xususiyatlari bilan belgilanishini qayd etadi.
N.Yu.Shvedovaning konsepsiyasida tobe aloqa teng aloqaga zid qo’yilmaydi, balki
gapga xos bo’lgan maxsus aloqaga qarshi qo’yiladi. Gapga xos bo’lgan maxsus aloqaga
ega bilan kesim orasidagi aloqadan tashqari viloyatda aytmoq, bazadan yozilmoq
birikuvlaridagi aloqa va yana boshqa ba’zi aloqalar ham kiritiladi. N.Yu.Shvedovaning
fikricha, so’z birikmasi so’z bilan uni kengaytiruvchi so’z formasini har qanday
grammatik to’g’ri birikuvi emas, balki faqat kengaytiruvchi so’z bilan sistemaviy
ma’noviy aloqada bo’lgan birikuvidir. Demak, N.Yu.Shvedova so’z birikmasini
belgilashda ikki tomoni-sof grammatik tomoni va leksik tomonini hisobga oladi.
Xulosa qilib aytganda, gap sintaktik yarusning eng kichik birligi ekan uni
shakllantirib berishda so’z birikmasi asosiy element sifatida asosiy rol o’ynaydi. Gapning
har bir so’zi qo’shni so’zlar bilan ma’lum aloqaga kirishib so’z birikmalari hosil qiladi
hamda ular shu bilan birgalikda gap strukturasini tashkil etadi. Shu sababli ham so’z
birikmasiga sintaktik sath birligi sifatida sistem tilshunoslik nuqtai nazaridan yondashish
va ushbu sintaktik birlikning shakliy va mazmuniy xususiyatlarini yoritish hamda
mazmun tomoniga ham katta e’tibor berish bugungi davr tilshunosligida alohida
ahamiyat kasb etmoqda.
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